**Рі́хтер, Дени́с Сергі́йович** (15 07.1987, м. Славута Хмельницької області — 25.05.[2022](https://uk.wikipedia.org/wiki/2022), с-ще Білогорівка Бахмутського району Донецької області) —  військовослужбовець, старший сержант *Збройних сил України* (ЗСУ), учасник *російсько-української війни*, *Герой України* (2023, посмертно).

==Життєпис==

Закінчив Славутську загальноосвітню школу № 6 (тепер гімназія). З 2005 проходив військову службу в м. Кам’янці-Бузькій Львівської області.

У 2007–2010 був водієм комунального підприємства «Славутське УВКГ»; 2010–2014 працював за кордоном.

2015 мобілізований до лав ЗСУ. Служив у Славутському об’єднаному міському військовому комісаріаті; за рік його перевели до 8-го окремого полку спеціального призначення імені князя Ізяслава Мстиславича (м. Хмельницький).

Від 2015 — учасник антитерористичній операції на Сході України та операції Об’єднаних сил. Під час служби, прагнучи вдосконалити свої військові вміння, проходив різноманітні навчання з військової справи. Від 2019 упродовж 2 років навчався в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Від початку широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну (24.02.2022) продовжив виконувати бойові завдання на посаді заступника командира 3-ї групи спеціального призначення. Обороняв м. Київ та Схід України.

==Подвиг==

25.05.2022 перебував у складі розвідувальної групи у районі с. Білогорівки. Під час виконання бойового завдання група потрапила під артилерійський обстріл. Д. Ріхтер отримав осколкові поранення, які стали смертельними.

Залишилися дружина і двоє синів.

==Цитата==

Телеведуча, журналістка, блогерка Леся Нікітюк:

«Денис з моїм братом приїхав тоді до будинку моїх батьків, які зібрали воїнам необхідні речі. Ми пили каву, говорили, сміялись і зробили фото на пам'ять. Вже потім, познайомившись з дружиною Валентиною, я зрозуміла, що Денис був надзвичайним чоловіком, батьком. Коли я переглядала наші фотографії, я помітила, що він мав надзвичайний погляд і надзвичайні блакитні очі. Саме цей мужній воїн, його погляд, очі надихнуло мене написати пісню про героя Дениса Ріхтера і ще про багатьох хлопців, які віддали і віддають життя за Україну, за нас з вами»

# Цит. за: . Славута. Офіційний сайт міста. У Славуті відбувся вам’ятний захід, присвячений Герою України Денису Ріхтеру. URL: https://slavuta-mvk.gov.ua/archives/47553

==Література==

Хмельницька міська централізована біліотечна система. Ріхтер Денис Сергійович. URL: <https://www.cbs.km.ua/?dep=1&dep_up=126&dep_cur=806>

# Всім.ua. Хмельницький. Денису Ріхтеру зі Славути посмертно присвоїли звання Героя України. URL: <https://vsim.ua/lyudi/denisu-rihteru-zi-slavuti-posmertno-prisvoyili-zvannya-geroya-ukrayini-11771950.html>

Відео: https://www.google.com/search?client=opera&q=леся+нікітюк.+блакитні+очі&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6ebde22b,vid:g0tBLXezynI,st:0

Після закінчення школи Денис був призваний до лав Збройних Сил України, службу проходив у Кам’янці-Бузькій на Львівщині.

З початком повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року Денис Ріхтер став на захист Києва, а згодом відправився на схід боронити Україну.

15.07.1987 (м. Славута Хмельницької обл.) – 25.05.2022 (смт. Білогорівка Донецька обл.)

Денис Ріхтер народився у Славуті. У цьому місті минули його шкільні роки. Зростав жвавим, завжди наполегливо йшов до мети, яку сам собі ставив. А ще ніколи не боявся змін і перешкод.

На строкову службу до лав Збройних Сил України чоловік був призваний 2005-го року. Від початку російсько-української війни, 2014-го, його мобілізували. Свою службу розпочав у Славутському об’єднаному міському військовому комісаріаті, згодом зголосився у 8-й окремий полк спеціального призначення.

Під час служби, прагнучи вдосконалити свої військові вміння, спецпризначенець проходив найрізноманітніші навчання з військової справи. Про це свідчать сертифікати тренувань, які проводили іноземні інструктори. Задля самовдосконалення 2019-го року він вступив та встиг провчитися заочно 2 курси у Луганському університеті імені Т.Г.Шевченка. Спеціальність – «Соціальна педагогіка. Практична психологія».

З початком повномасштабного вторгнення військовий служив на посаді заступника командира 3 групи спеціального призначення. Обороняв Київ та Схід України.

25 травня 2022 року, близько 7-ої ранку, старший сержант Денис Ріхтер перебував у складі розвідувальної групи у районі Білогорівки на Донеччині. Під час виконання бойового завдання група потрапила під артилерійський обстріл. Денис отримав осколкові поранення, які стали смертельними. До свого 35-річчя Герой не дожив 2 місяці. Без батька залишилися двоє синів.

Денис Ріхтер похований на Алеї Слави у Славуті – своєму рідному місті.

**Нагороди, відзнаки, вшанування пам’яті:**

- нагрудний знак «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня (9.10.2019);

- нагрудний знак «За взірцевість у військовій службі» ІІ ступеня (29.11.2021);

- нагрудний знак «Знак пошани» (21.08.2020);

- нагрудний знак «За зразкову службу» (14.08.2019);

- нагрудний знак «За зразкову службу» (17.08.2020);

- нагрудний знак «За військову доблесть» (17.03.2022);

- звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (23.02.2023, посмертно)

- орден «Богдана Хмельницького» III ступеня (20.04.2022);

- рішенням Хмельницької міської ради від 15.09.2023 року присвоєне звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади» (посмертно);

- рішенням Славутської міської ради від 21.10.2022 року присвоєне звання «Почесний громадянин м. Славута» (посмертно).

**Життєпис**

[[ред.](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=1) | [ред. код](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=1)]

Денис Ріхтер народився [15 липня](https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F) 1987 року в місті [Славута](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0), нині Славутської громади Славутського району [Хмельницької области](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) України.

Після закінчення Славутської загальноосвітньої школи № 6 призваний до лав Збройних Сил України[[2]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:%D0%B0%D1%96-2).

У 2014 році мобілізований та служив у Славутському об'єднаному міському військовому комісаріаті. Потім перевівся у 8-й окремий полк спеціального призначення[[2]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:%D0%B0%D1%96-2).

Заочно навчався на спеціальності «Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Практична психологія» навчально-наукового інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка[[2]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:%D0%B0%D1%96-2).

Від 2015 року учасник бойових дій в зонах АТО/ООС. З початком повномасштабного російського вторгнення 2022 року обороняв [Київ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) та [схід України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0). Загинув 25 травня 2022 року в [Бахмутському районі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Бахмутський район) на Донеччині[[2]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:%D0%B0%D1%96-2).

Похований 27 травня 2022 року в родинному місті[[2]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:%D0%B0%D1%96-2).

Залишилися дружина та двоє синів[[2]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:%D0%B0%D1%96-2).

**Нагороди**

[[ред.](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2) | [ред. код](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2)]

* Звання [Герой України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (23 лютого 2023, посмертно) — *за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі*[[3]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3).